








With  this  review,  we  explore  the  practices  of  arts‐based  educational  research  as 




beginnings  of  a  new  stream  of  practice  that  is  interwoven  in  some  of  these 
dissertations and underpins many of  them:  the methodology of a/r/tography.   Four 
attributes underpin  this  collection of dissertations:    a  commitment  to  aesthetic  and 
educational  practices,  inquiry‐laden  processes,  searching  for  meaning,  and 
interpreting for understanding.  
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Les  auteurs  explorent  les  pratiques  ciblées  et  analysées  dans  les  recherches  en 
éducation  axées  sur  les  arts,  notamment  dans  les  thèses  réalisées  au  cours  d’une 
décennie à la Faculté des sciences d’éducation de l’University of British Columbia.  Ils 
ont  compilé  et  décrit  plus  d’une  trentaine  de  travaux  faisant  appel  à  diverses  
méthodologies et protocoles de recherche et identifié trois grands axes en matière de 
pratiques  axées  sur  les  arts  –  littéraire,  visuel  et  de  performance    Dans  ce  tour 
d’horizon, les auteurs retracent les débuts d’une nouvelle approche qui apparaît dans 
certains des travaux et qui sert même de fondement à un grand nombre d’entre eux : 
la  méthodologie  de  l’a/r/tographie.    Cet  ensemble  de  travaux  présente  quatre 
caractéristiques  communes :  une  importance  accordée  aux  pratiques  esthétiques  et 










the  Faculty  of Education  at  the University  of British Columbia  (UBC).  
We  have  compiled  and  analysed  more  than  thirty  dissertations, 
completed between 1994 and 2004, for comparison of methodologies and 
methods of inquiry.  From this analysis, we trace the beginnings of a new 
stream  of  practice  that  is  interwoven  in  these  dissertations:  the 
methodology  of  a/r/tography.  A/r/tography  may  be  described  as  a 
localized methodology, which continues to evolve from artful processes 
being developed by a small but growing group of education researchers 
and  their  graduate  students  at  the  University  of  British  Columbia1. 
Although  dissertations  are  the  focus  of  this  paper,  other  studies  and 
projects preceded, paralleled, and have followed these dissertations and 
have thus had an impact on the evolution of a/r/tography. Nevertheless, 




world  through  an  ongoing process  of  art making  in  any  art  form  and 
writing not separate or illustrative of each other but interconnected and 
woven  through  each  other  to  create  additional  and/or  enhanced 
meanings. A/r/tographical work is rendered through the methodological 
concepts  of  contiguity,  living  inquiry,  openings,  metaphor/metonymy, 
reverberations,  and  excess  which  are  enacted  and  presented  or 
performed when a relational aesthetic inquiry condition is envisioned as 
embodied  understandings  and  exchanges  between  art  and  text,  and 
between  and  among  the  broadly  conceived  identities  of 
artist/researcher/teacher.  A/r/tography  is  inherently  about  self  as 
artist/researcher/teacher;  yet  it  is  also  social  when  groups  or 
communities  of  a/r/tographers  come  together  to  engage  in  shared 
inquiries,  act  as  critical  friends,  articulate  an  evolution  of  research 
questions,  or  present  their  collective  evocative/provocative  works  to 
others (Irwin, n.d.). 
Irwin’s  definition  may  serve  as  a  guidepost  for  the  reader  as  we 
explore the evolution of arts‐based educational research at UBC because 
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climate of  inclusion  that encouraged  the development of scholarship  in 
promising and innovative ways.   
The  conditions  that  facilitated  the  emergence  of  arts‐based 
dissertations and more recently a/r/tographic dissertations at UBC began 
with  a  shift  in  thinking, an  experience  that  resonates within  the wider 
academic  community.    As  Butler‐Kisber  (2002)  suggests,  a  shift  is 
underway  in  the  academy  as  more  and  more  arts‐based  works  are 
accepted as doctoral submissions, and “increasingly, graduate students 
are looking for arts‐based expertise, and departments are grappling with 
how  to  support  and  evaluate  the  work”  (p.  229).    This  shift  was 
witnessed within our faculty; our review serves as an account of how the 
mentorship of new scholars engaged in this area of research has evolved 
into  a  community  of  arts‐based  practice.    In  an  effort  to  increase 
communication between  individuals and  institutions  interested  in arts‐
based  research,  and/or  specifically  our  experience,  we  have  listed  the 
dissertations mentioned in this article on our a/r/tography website.  
In this collection, research is rendered in alternative formats to evoke 
or  provoke  understandings  that  traditional  research  formats  cannot 
provide.   Furthermore,  artistic  and pedagogical processes within  these 
formats bring forth forms of inquiry in and through time that merit our 
attention.    Moving  beyond  traditional  text‐based  dissertations  to 
embrace the complex discourses possible within the arts generates a new 
system of exchange where arts‐based educational research unfolds as a 
provocative  mode  of  inquiry.    Arts‐based  research  design  begins  by 
envisioning a research approach, engaging in inquiry (questions emerge 
over time), selecting sources of information and ideas, and then offering 






arts‐based  educational  research,  similar  to Genette’s  (1999)  suggestion 
that aesthetic relations  in works of art are both object and action at  the 
same  time.    This  denotes  the  purpose  and  relevance  of  arts‐based 
educational  research and highlights why  this collection of dissertations 
indeed prefaces a new era in academic research.  The academy possesses 
an opportunity  to guide practices of arts‐based educational  research  in 
ways that address critical concerns of rigour, validity, contribution to the 
field,  and  dissemination  to  a  broad  audience,  and  in  so  doing,  make 
possible even greater openings for all scholars  in the future.   In  light of 
this opportunity, questions guiding  this review  included:   What do arts‐
based  methodologies/methods  consist  of?    What  is  the  range  of  arts‐based 
methodologies/methods  applied  in  this  collection?   What  is  the  relationship 




and  arts  critics  to  conduct  educational  research  (for  example,  Eisner, 
1976; Greene, 1975; Grumet, 1978; Vallance, 1977).  With the introduction 
of aesthetics, arts‐based  forms of educational  inquiry were  formulated, 
and by the 1990s had grown to include narrative writing, autobiography, 
dance  and  movement,  readers  theatre,  multi‐media,  hypertext,  visual 
arts,  photography,  music,  poetry,  and  creative  non‐fiction  (among 
others).  Arts‐based  research  incorporates  the  processes,  forms  (or 
structures), and approaches of creative practices in academic scholarship.  
Therefore, arts‐based research draws from the creative arts to inform and 




Dunlop,  Elliot  Eisner2,  Susan  Finley,  Maxine  Greene,  Gary  Knowles, 
Claudia Mitchell, Lorri Neilsen, Joe Norris, Jane Piirto, Celeste Snowber, 
and  Sandra  Weber,  arts‐based  research  is  a  rapidly  growing  field  in 
education3. Arts‐based researchers in education contend that the creative 
arts are a mode of  inquiry and  representation  that provides  significant 
perspectives for making decisions regarding pedagogical theory, policy, 





(Gibb, 2004), science  (Scott, 2006), and engineering  (Penny, 2000),  there 
are aspects that demand attention.   There continue to be tensions in the 
academy  concerning  arts‐based  inquiry:  what  constitutes  artful 
expression  and  how  expert  one  must  be  in  an  art  medium  to  render 
research  through  the  arts  (Piirto,  2002).    Efforts  to  define  the  merits, 
qualities, and methods of creative  scholarship have  raised questions of 
rigour  and  theorization  of  such  research,  and  this  debate  continues 
among scholars interested in arts‐based inquiry. 
An  evolving  understanding  of  what  is  arts‐based  educational 
research  within  our  community  of  practice  emerged  through  artful 
inquiries by students and  faculty  that would  later become a/r/tography 
(for example, Irwin, 2004; Irwin & de Cosson, 2004).  This methodology 
matured  from  the  interchange  of  ideas,  art  practices,  and  lived 
experiences between a core group of faculty members and their graduate 
students.  Through ongoing collaboration, a/r/tography took shape with 
contributions  from  members  of  this  group  of  artists,  researchers,  and 
teachers  engaged  in  educational  inquiry.    By  honouring  individual 
undertakings, a culture of receptivity began to pulsate and soon formed 
as an enclave of like‐minded practitioners interested in pursuing inquiry 
through  the  arts  and  education.    From  this  dynamic  space  of 
experimental  research,  the  genesis  of  a/r/tography  culminated  in  the 
terminology and set of concepts that first appeared in academic literature 





extension  that  recognizes  the  specific  contribution  arts‐based  research 
can  make  to  education.    A/r/tography  is  a  hybrid  of  these  broadly 
understood  forms  of  research,  a  methodology  that  begins  from  the 
practices  of  artists,  researchers,  and  educators,  who,  through  ongoing 
inquiry  in and through time, share their processes of  inquiry as well as 




arts‐based  research  or  in  arts‐based  educational  research  because  they 
are often defined within a  limited space and  time with an emphasis on 
an interpretation of data.  A/r/tographers may emphasize visual inquiry, 
performative  inquiry,  narrative  inquiry,  or  musical  inquiry,  among 
others, yet they may also use other forms of qualitative research within 
their work  such as oral histories or autobiography. Yet  fundamentally, 
a/r/tography  acknowledges  the  practices  of  artists,  researchers,  and 
educators  as  places  of  inquiry  and  uses  those  practices  to  create, 
interpret, and portray understandings. 
MODE OF INQUIRY 
Borrowing  Finley’s  (2003)  framework  for  a  systematic  review  of 
“emergent  practices  and  methodologies,”  we  assembled  dissertations 
completed in our faculty “that provide both theoretical discussions about 
arts‐based research methodologies and examples of arts‐based inquiries” 
(p.  281).    The  rationale  for  undertaking  our  review  was  to  locate  the 
dissertation collection in the broader literature and practice of arts‐based 
educational research, to summarize the different research inquiries, and 
to  document  the  conceptual  frameworks  underpinning  these 
dissertations in terms of the emerging methodology of a/r/tography. As 






following  information:  titles,  authors,  specific  methodological 
approaches used in the research, the study focus, number of participants, 




arts‐based  research,  how  graduate  students  theorized  arts‐based 
educational  research,  and  how  their  studies  connected  with  arts  and 
learning environments and curricula as well as other disciplines. 
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Although there are no comparable examples of analysis  in the field 
of  education  that  document  a  body  of  graduate  student  arts‐based 
research, these dissertations “create new sets of questions that go beyond 
our current approaches  to  inquiry  into  the practices, consequences and 
theories  of  education”  (Fox & Geichman,  2001,  p.  47).   Although  this 
review  confirms  there  are  overarching  methodological  trends  and 
generalizations  of  the  methods  of  practice,  to  categorize  arts‐based 
dissertations further is an ongoing challenge because “arts‐based inquiry 
cannot  be  governed  by  pre‐established  rules  and  cannot  be  judged 
according  to predetermined  criteria.   Those  rules and  categories are  in 
part what  the work  itself  is  looking  for”  (Diamond, 1998, p. 392). Arts‐
based  educational  research  occupies  a  liminal  space  between  long 
traditions of research, often understood in terms that have been defined, 
shaped,  and  governed  by  scientific  approaches,  and  even  longer 
traditions  of  artful  practice  that  have  been  explored,  composed,  and 
inspired  by  artists.  Arts‐based  educational  researchers  are  always 
seeking  to  understand  the  parameters  of  “good  art”  and  “good 
research,” and  they are never  satisfied with any  checklist,  template, or 
formula.  Instead,  each  new  arts‐based  educational  research  project  is 
informed  by  past  projects,  but  is  always  also  seeking  to  extend  the 
possibilities  of what  constitutes  both  research  and  art.  This  process  is 
creative and emergent, a dynamic process of inquiry. 
To  document  the  divergent  approaches  within  this  collection,  we 
first organized this review as a linear discussion of the “typical parts” of 
arts‐based  dissertations,  and  then  explored  each  part  in  greater  detail 
(Kilbourn,  2006,  p.  529).    At  the  same  time,  we  introduced  shifting 
terminology,  for  example,  “practices”  rather  than  “methods”  is  used 
because the arts‐based practices of artists and educators and their forms 
of inquiry inform the process of doing research. Practices may involve a 
range  of  activities  at  the  centre  of  research,  such  as  customary 
approaches to art‐making, creative rituals, original performances, as well 
as a subjective position of intuitiveness and responsiveness.  In contrast, 
methods suggest a more  traditional  research orientation  involving “data 
generation techniques and procedures, the selection of data sources, and 





drawn  from  dissertations  to  demonstrate  how  these  arts‐based 
dissertations  are  different  in  form  and  content  from  traditional 
qualitative dissertations  (see Figure 1).   Within  the  limits of  this article, 
we  include singular examples from  individual dissertations to  illustrate 
the  kind  of  research  that  has  taken  place.   Although  this  approach  to 
profile arts‐based research may be  limited, we seek  to communicate an 
overview  of  practice  in  this  review  and  invite  readers  to  access 
dissertations on our website  to appreciate  the complexity of each work 
more fully.  As we frame our analysis within a historical perspective, we 




REVIEWING  ARTS‐BASED  EDUCATIONAL  RESEARCH 
DISSERTATIONS  
To  enter  this  collection,  we  begin  with  an  overview  of  arts‐based 
educational research in the Faculty of Education at UBC.  Although arts‐
based dissertations were written before 1994, a  trend began developing 
in  the  mid‐1990s  whereupon  the  arts  as  a  form  of  inquiry  were 
recognized  (rather  than being  limited  to  the arts as an object of  study) 
with  the  first  dissertations  completed  in  1997.    Arts‐based  research 
emerged  from  three  different  areas  of  the  arts:  visual  arts  (Lackey)4, 
drama  (MacArthur)5,  and  literary  arts  (Rasberry).    For  example, 
MacArthur  researched  educators’  understanding  of  vocation,  and 
composed  a  readers  theatre  to  represent  her  research.  Rasberry,  who 
engaged  in an ethnographic  research project  in a Language Across  the 
Curriculum  class,  wrote  poetry  as  a  significant  way  to  express  his 
research understandings.   Clearly, arts‐based research was already part 
of the research  interests and areas of expertise of some faculty.   For the 
next  two years, arts‐based dissertations contributed  to  further diversify 
research  practices  across  departments.    In  1998,  Hurren’s  dissertation 
incorporated  original  poetry,  visuals,  and  narratives  to  explore  the 
geography curriculum.  Penberg’s (1998) dissertation functioned on two 
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and  video  images,  and  sound  on  a  CD‐Rom,  and  as  an  arts‐based  
representation of the educational experiences of urban youth engaging in 
the arts.   Penberg’s dissertation  creatively used  the  resources of multi‐
media  to  produce  what  he  called  an  “abecedarian”  of  educational 
experiences.  His  dissertation  is  an  innovative  documentary  that 
capitalized  on  his  long  artistic  and  professional  commitment  to  video 




for  artists‐pedagogues,  a  thread  that  would  later  emerge  in  the 
methodology of a/r/tography.   
In 2000‐2002, a series of dissertations  incorporating  the  literary arts 
formed  the  first pillar of arts‐based practice within  the Faculty.   These 
dissertations  began with  a  particular methodological  lens  of  narrative 
inquiry and creatively used the literary arts of poetry, fiction, drama, life‐
writing, and creative non‐fiction  to  research  complex  lived experiences 
in  innovative ways. The  literary  arts as  a  site of  arts‐based  research  at 
UBC was firmly established with works by Ashworth, Chapman, Crook, 
Haskell,  Hayward‐Kabani,  Laroche,  MacPherson,  Michals,  Thompson, 




their dissertation,  regardless of  their specific area of study.   Expanding 
the  parameters  of  arts‐based  dissertations  by  adopting  multiple  arts‐
based  methods  were  researchers  Fisher,  Gaylie,  Gill,  Miller,  Norman, 
Pryer, and Renner.   For example, Fisher wrote a  sequel  to  the popular 
film The Matrix  as part of his  examination of  the  study of  fear. Gaylie 
included her poetry in an examination of the value of writing poetry in 
an inner city school. Gill created a collage of historical documents, visual 
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inquiry,  with  key  a/r/tographic  dissertations  by  de  Cosson  (2003,  see 
Figure  2),  Springgay  (2004)  and  Darts  (2004).    de  Cosson’s  seminal 
research  demonstrates  the  core  tenets  of  a/r/tography,  and  his 
articulation and application of a/r/tographic renderings to inquiry as an 
artist,  researcher,  and  teacher  makes  his  dissertation  a  forerunner  in 
design,  form,  and  content6.    At  the  same  time  that  de  Cosson’s 
dissertation  was  completed,  a/r/tography  evolved  in  part  through 
ongoing  efforts  of  arts‐oriented  faculty  and  graduate  students  who 
together voiced a series of creative concepts and practices.   Springgay’s 
dissertation  furthered  the dialogue  of  a/r/tography  by moving  beyond 
art  education  to  the  contemporary  philosophical  literature  on 
embodiment,  engaging  in  the  work  of  Derrida,  Merleau‐Ponty,  and 
Nancy.    This  was  followed  by  Darts’  dissertation,  an  example  of 
a/r/tography  applied  to  a  community  of  practice within  a  high‐school 
setting where students engaged in questions of social justice.  





inquiry  and  expression”  (p.  287).    Following MacArthur  in  1997,  Fels 
(1999)  explored  drama  as  a  method  of  inquiry  in  science  education, 
blurring understood divisions of art and science.  Dissertations by Linds 
(2002)  and  Lee  (2004)  challenged  conventional  understandings  of 
identity  for  students  and  teachers  through  drama  and  music 
respectively.   Lee’s dissertation  in music  education used  creative  non‐
fiction  and  autobiographical  approaches  in  an  arts‐based  education 
research  frame.    Her  stories  of  musicians’  identities  were  rooted  in 
interviews  with  musicians  who  decided  to  enter  the  music  teaching 
profession and grew into creatively narrated stories of the hardships that 
her  participants  had  as  they  struggled with  the  potential  loss  of  their 
lifelong, musical identities (see Figure 3).  In 2004, Kirkland’s dissertation 
troubled  the  academy  in  both  form  –  a  fairytale  within  a  play,  and 











the  boundaries  of  scholarship  within  the  confines  and  context  of  one 
institution  in ways  that were  inconceivable  in  the past.   Unpacking  the 
methodological frameworks of the dissertations  in this collection grants 
insight  into  the decision making of graduate  students  in  their  research 
processes.   We  now  address  each  step  of  research design  to  articulate 
how  practices  emerged  in  the  course  of  their  arts‐based  educational 
inquiry.   
PRACTICES  OF  ARTS‐BASED  EDUCATIONAL  RESEARCH 
DISSERTATIONS  
Traditions  of  inquiry  in  qualitative  research  have  generated  distinct 
methodologies,  or  ways  a  researcher  “conceptualizes  the  research 
process”  (Creswell,  1998,  p.  254).    As  inductive  research,  arts‐based 
educational  inquiry  utilizes  the  elements,  processes,  and  strategies  of 
artistic  and  creative  practices  in  scholarly  investigation.    Similar  to 
Finley’s  (2003)  review  of  literature,  our  review  of practice  reveals  that 
“explorations of questions such as these have brought forward an array 






In  this  collection,  the  researcher’s  commitment  to  aesthetic  and 














the  basis  for  envisioning  the  research  approach  and  determines  the 
design,  conduct,  and  rendering  of  their  research.    Arts‐based 
dissertations  in  this  collection  are  encounters  with  one  or  more 
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expressive  elements.    For  example,  a/r/tography  draws  upon  many 
theoretical  lenses,  including  philosophy,  feminist  theories,  and 
contemporary  art  criticism,  to  conceptualize  the  methodology  of 
a/r/tography, “with an attention to the in‐between where meanings reside 
in the simultaneous use of language, images, materials, situations, space 
and  time”  (Irwin & Springgay,  in press).   These arts based educational 
researchers  show  a  commitment  to  an  artistic  form  (or  more)  and  an 
educational  practice,  and  use  this  commitment  to  imagine,  conduct, 




Dissertations  in  this  collection  share  a  core  feature:  research  is  an 
inquiry‐laden  process  focussed  on  opening  up  spaces  to  trouble  and 
address  differences  through  creative  acts.    All  these  arts‐based 
educational  researchers  are  committed  to  traditions  and  practices  of 
social  science  research,  but  their  unique  contributions  to  research 
methodologies  include  their  commitment  to  creative ways of knowing 
and researching as a journey of transformation. They are seeking to spell 
out  in  theory  and  practice  how  poetry,  drama,  fiction,  visual  art,  and 
performance  all  contribute  to  ways  of  knowing  and  becoming,  to 
conceptions of  epistemology  and ontology. Their  inquiry grows out of 
emergent  questioning  that  often  takes  the  inquirer  into  rhizomatic 
terrain  (Irwin,  Beer,  Springgay,  Grauer,  Xiong,  &  Bickel,  2006).  
Questions  lead  to  interventions,  inquiries,  possibilities,  and  inevitably, 
situations  emerge,  unfold,  or  are  recognized.    Through  the  generative 
rhizomatic  relational  nature  of  questions  and  situations,  a/r/tography 
moves  in different directions simultaneously yet continues  to explore a 
line  of  inquiry.    In  this  sense,  a/r/tography may  be  a methodology  of 
situations:    situations  that  constantly  teach  educators  to  trouble  and 
address difference while being committed to aesthetic inquiry. 
Research  inquiries  often  emerge  from  professional,  educational, 





with  inquiry  most  frequently  centred  around  general  themes  of  self 
identity  (Renner,  2001,  see  Figure  4),  socio‐cultural  landscapes 
(Toulouse,  2001),  or  embodied  experience  (Linds,  2002).    Arts‐based 
researchers are often interested in “verities of the human condition:  love 
(Lee,  2004);  death  (Dunlop,  1999);  memory  (Norman,  1999);  suffering 
(MacPherson,  2000);  power  (Chapman,  2001);  fear  (Fisher,  2003);  loss 
(Crook, 2001, see Figure 5); desire (Pryer, 2002); hope (Thompson, 2001); 




emotional, and/or  intellectual processes of coming  to know  throughout 
the  inquiry.    Based  on  this  collection,  the  significance  of  the  research 
inquiry to the field of education may be explicitly stated or not stated at 
all.    If  the significance  is not stated,  the  researcher may  intend  that  the 
audience create meaning from their own situated perspective.  Openness 
is  a  cornerstone of  strong  arts‐based  research.    In  this way,  arts‐based 
research  encourages  more  dynamic  knowledge  construction  in  the 
academy as the significance is not always bound by the researcher.  
In  a/r/tography,  research  questions  emerge  and  change  over  time 
through  a perspective of  living  inquiry.   Leggo  (2004) describes  living 
inquiry as a dynamic state of “learning to  live poetically,” where “I am 





7).   As  evidenced  in  Springgay’s  (2004)  dissertation  (see  Figure  6),  an 
ethic of caring inherent in questions of / in / through inquiry shapes the 
relationship  between  the  researcher  and  participants  and/or  the 
researcher and broader social contexts in new ways (Finley, 2003).  
 
















































Engaging  in  arts‐based  educational  research  often  means  that 
researchers  are  immersed  in  a  journey  of discovery,  of  learning  about 
themselves as well as learning about themselves in relationship to others. 
In much of the arts‐based educational research discussed  in this article, 
there  is  no  simple  distinguishing  between  the  researcher  and  the 
research.  In effect,  there  is an organic and  lively relationship where  the 
researcher and the research are part of an  intricate dance that is always 
evolving.  In  other words,  arts‐based  educational  research  is  a  creative 
process  that  is  tentative  and  frequently  tension‐filled,  but  often 
transformative and tensile.   
Searching for meaning 
Sources of  information and  ideas  in arts‐based dissertations often come 
from  specific  practices within  the  arts  themselves  such  as  creating  an 
original  work  of  art,  working  collaboratively  within  a  community  of 
practice, drawing  on  lived  experiences  of  self  and participants,  and/or 
exploring  alternate  sources  such  as  popular  culture.    Each  occasion 
represents  an  active  search  for  meaning.  Although  most  researchers 
selected sources to answer a specific research question (see Figure 7), an 
arts‐based researcher may or may not seek to answer a specific research 
question.    Instead, sources may generate even more questions and  take 
new  and unexpected directions  in  the  course of  inquiry, often making 
sources  both  the  process  and  product  of  arts‐based  research.    For 
example,  the creation of a painting may serve as  the primary source of 
data  for an  inquiry, and  the  same painting may  then be exhibited as a 
means  of  sharing  research  understandings.    Traditional  sources  like 
interviewing  may  generate  an  in‐depth  analysis  from  which  an  arts‐
based  rendering  such as a play  is written.   Although  these approaches 
are  very  different  and  rely  on  divergent  sources,  both  constitute  arts‐
based research.   
Arts‐based research must demonstrate that artful expression is at the 
heart of  inquiry.   Practices applied to the dissertations  in this collection 
are best described as unfolding with select sources that often redirect the 
research  agenda  toward  a  more  spontaneous,  perhaps  intuitive 
reflexivity  (see Figure  8).   Such  art practices may be described as  “the  
 


















artist’s  way  …  of  looking  at  what  turns  up  from  beneath,  that  of 
involuntary  wondering  or  ‘epiphanic’  memoir  …  that  produces  ‘a 
genuine  shift  of  consciousness  that  alters  one’s  sense  of  being’”  (Van 
Halen‐Faber  &  Diamond  2002,  citing  Salvio,  p.  259).    All  arts‐based 
researchers  create  textual, visual, and/or performative works of art;  all 
dissertations in this collection utilize one or more art form.  Literary texts 
include  stories,  novels,  plays,  poetry,  diaries,  journals,  letters,  as 
evidenced  by  researchers  like  Rasberry  (1997),  Laroche  (2001)  and 
MacArthur  (1997).    Visual  arts  include  painting,  photography, 
sculptures, fibre, drawing, film, multimedia, as well as architecture and 
historical  artefacts.    Miller  (2002),  Springgay  (2004),  and  Darts  (2004) 
exemplify  the  visual  arts  in  their  dissertations.    Performative  works 
include drama, musical compositions, dance, as well as culturally based 
performances of rituals.   Fels (1999, see Figure 9), Gill (2004), and Linds 




The  dissertations  examined  in  this  article  reveal  that  arts‐based 
researchers frequently utilize multiple methods from the social sciences, 
in  addition  to  art making,  to understand  the  complexity  of  their  topic 
and  ultimately  to  search  for  meaning.    Qualitative  strategies  such  as 
narrative  inquiry,  ethnography,  hermeneutics,  and  action  research  are 
commonly  found  in  this  collection along with works of art.   Although 
many  of  these  dissertations  include  techniques  such  as  interviewing, 
field observations, member checks, and triangulation, these strategies are 
separate from the process of art making but may provide the impetus to 
make  art.    In  this  collection,  sources  of  information  were  also  drawn 
from  existing  scholarly works, other  fields of  study  such  as  the  social, 
natural, or human sciences, or contemporary culture.  Such sources bring 
an interdisciplinary perspective and layering of knowledge to arts‐based 
educational  research.  Vellani’s  (2002)  dissertation  documenting  the 
living traditions of Indian Ismailis over several generations, and Fisher’s 
(2003) engagement  in  contemporary  culture  through  the  science  fiction 
movie,  “The  Matrix,”  are  two  examples  (see  Figure  11).    Arts‐based 
researchers  frequently  respond  artistically  to  lived  experiences  that  
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emerge  from  a  community of  inquiry and/or  from  self‐reflection.    It  is 
unusual in these arts‐based dissertations to find participants as the only 
source of experiential  information.    In  fact,  the most common source  is 
the  researcher.    As  Chambers  (2004)  suggests,  “the  presence  and 
significance of the narrative I … does not mean that  the I  is necessarily 
the subject of  the  text”  (p. 1).   However,  the presence of  the researcher 
must  be  “felt”  in  research  involving  the  arts,  explicitly  revealing  “the 
intersection of a researcher’s  life with that of those researched” (Cole & 
Knowles in Neilsen, Cole, & Knowles, 2001, p. 215).   
The  methods  of  a/r/tography  further  bridge  the  collaborative 






actors,  dancers,  and  educators who  reside  in  different  academic  units 
and  who  work  together  as  a/r/tographers).    Community  members,  as 
well  as  academic  members,  bring  their  curiosities,  concerns,  and 
motivations  to  the  community  of  a/r/togaphic  inquiry.    Moreover,  as 
a/r/tographers engage with artistic forms of inquiry, they begin to create 
situations  for  further  inquiry.    For  example,  sharing  an  exhibit  of 
artworks  derived  from  a/r/tographic  inquiry  in more  than  one  setting 
brings  forward  an  awareness  of  various  audience  responses  that may 
inform the inquiry in rich and often unanticipated ways.   A/r/tography, 




Interpretations emerge  from  inquiry, as a  researcher explores, assesses, 
or  develops  relationships  between  theories,  concepts,  and  lived 
experiences  (see  Figure  12).    Interpretation  in  arts‐based  research 
contributes  to  knowledge  in  the  field  of  education  because  the 
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knowledge  and  the  potential  for  new  understandings  is  further 
enhanced through research projects that may take varied forms such as 
exhibitions, performances, and publications” (Sullivan, 2005, p. 191).   In 
interpretations,  arts‐based  researchers  demonstrate  “sensitivity  to  the 
connection between method and meaning,” in a “self‐conscious method” 
that  “shows  an  awareness of  the  relationships between  the  conceptual 
and methodological moves” and “an awareness of  the bearing of  those 
moves on the overall integrity of the work” (Kilbourn, 2006, p. 530).  As 
Kilbourn  (2006) suggests, “writing  that  is self‐conscious  tends  to reflect 
the  layers and  complexity of  the process of a dissertation as  it unfolds 
from conceptualization to finished product” (p. 531). 
Dissertations  in  the  collection  reported  in  this  article  indicate  a 
tendency  towards  methodological  pluralism  and/or  hybridity  in  the 
interpretation stage (Sullivan, 2005).  Most graduate students drew upon 
multiple methodologies  and methods  in  the  course  of  their  arts‐based 




design,  strengthening  interpretation  and  ensuring  a  rigorous 
engagement  with  sources  throughout  the  inquiry  process.    The 
interpretive  methods  most  commonly  applied  by  graduate  students 
include  narrative  inquiry,  ethnography,  hermeneutics,  action  research, 
performative  inquiry,  and/or  a/r/tography.    In  a/r/tography,  knowing 
emerges  from  being  engaged  with  art  making  and  teaching/learning 
through  living  inquiry. As  Irwin,  Beer,  Springgay, Grauer, Xiong  and 
Bickel  (2006)  state,  “this  active  stance  to  knowledge  creation  informs 
a/r/tographers’  practices  making  their  inquiries  emergent,  generative, 
reflexive  and  responsive  (p.  71).    Interpretations  in  a/r/tography  are 
based  on  a  reflexive  and  reflective  stance  to  analysis.      In  such  cases, 
interpretation often generates “unfinished stories” that are ongoing and 
form the researcher’s living inquiry (VanWynsberghe, 2001, p. 733).  
Based  on  a  review  of  this  collection  of  dissertations,  diverse  arts‐
based research shares a critical outcome.  Many graduate students stated 




intellectual,  and/or  social  transformations  are  central  in  these 
dissertations.    From  the  transformative  process  of  art  making,  new 
understandings  contribute  to  theory  development  in  the  field  of 
education.    This  suggests  that  arts‐based  educational  research  is 
inherently  complex  and  requires  different  forms  of  assessment  than 
traditional  research.    For  example,  rather  than  a  focus  on  traditional 
notions  of  rigour,  some  arts‐based  researchers  promote  the  value  of 
attending  to vigour.   Readjusting  the  focus of evaluation  in  this way  is 
not  intended  to  establish  a  binary  opposition  that pits  one  concept  or 





of  the  knowledge  generated  in  arts‐based  research  includes  a  critical 
investigation  of  the  craft  and  aesthetics  of  artistic  practices;  a  creative 
examination  of  how  art  evokes  responses  and  connections;  a  careful 
inquiry  into  the methods  that art uses  to unsettle ossified  thinking and 
provoke  imagination;  a  conscientious  consideration  of  the  resonances 
that  sing out  to  the world  from word,  image,  sound, and performance 
(Leggo, in press).  
Individual  doctoral  graduates  included  in  our  review  have 
disseminated  their  research  in  numerous  peer‐reviewed  journals  and 
international  and  national  academic  conferences.    A  number  of  these 
dissertations  have  received  academic  awards  of  excellence,  including 
Darts  (2004),  de  Cosson  (2003),  Dunlop  (1999),  Norman  (1999),  Pryer 
(2002),  and  Springgay  (2004).    As  Conle  (2003)  notes  of  arts‐based 




of data presented  through performances,  images, or artistically conceived  texts.  
Creators of  such works hope  to  change members of  the  audience  through  the 
experience  of  data  crafted  into  various  art  forms,  for  example,  into  plays.  
Curricular and research functions are still closely connected. (p. 4) 
 
ARTS‐BASED EDUCATIONAL RESEARCH DISSERTATIONS    1253     
 
Willis  (2002)  suggests,  “heightened  engagement”  with  arts‐based 
research by readers / viewers can generate “a strong critical reaction” (p. 
11).  In this collection, there are a number of dissertations that generate a 
controversial  response  when  read  and/or  viewed.    We  invite  your 
comments about this collection. 
EDUCATIONAL SIGNIFICANCE 
Arts‐based  educational  research  dissertations  are  an  opportunity  to 
reconsider  the  imaginative possibilities between and within  theory and 
practice.   Based on  this collection,  there  is no one way  to do arts‐based 
educational research.  Arts‐based research has diverse voices, combined 
with a great range of interests and variety in research, and perhaps most 
importantly,  many  dimensions  of  creativity  that  bring  different 
perspectives  to  the  field  of  education,  in  which  representation  and 
engagement with knowledge offer new flexibility in understanding and 
conducting  research.    The  findings  in  this  review  correspond  with 
Sullivan’s  (2005) position  that builds “on  [his] argument  that promotes 
art  practices  as  research  in  institutional  settings,”  where  “both  the 
artworld  and  the  academy  can  be  seen  as  critical  sites  where  the 
individual and cultural significance of the visual arts has the potential to 






who  are  also  artists  and  educators  wrote  many  of  the  dissertations 
included  in  this review. For example, Crook  (2001) was already a well‐
known  Canadian  writer  when  she  began  her  doctoral  studies  and 
although  Dunlop  (1999),  brought  to  their  doctoral  research  life‐long 
commitments  to  creativity,  they  still  decided  to  hone  their  skills  for 
writing poetry by  registering  in courses  in Creative Writing.   As  Irwin 
(2003) suggests, “cultivating an appreciative way of knowing is an act of 
cultivating  an  aesthetic  way  of  knowing,  an  aesthetic  that  values  
sensory  awareness,  perceptual  acuity,  attunement,  wonderment,  




forms  of  (re)presentation  [as]  an  ongoing  palimpsestic  process  …  of 
(re)imagining, (re)presentations and critical reflections” (p. 555, 559).  In 
this way,  these dissertations demonstrate how  creative practice  can be 
integral to engaging in research in the academy today.   
This  collection provides a description of how doctoral  students  (in 
conjunction with  their mentors)  interrogated  their research  through  the 
embodied processes  inherent within artistic  scholarship, and how arts‐
based dissertations often “cross boundaries” by  joining “things together 
that don’t  normally  go  together”  (Fox & Geichman,  2001, p.  40).   The 
evolution  of  a/r/tography  is  particularly  important  in  this  collection 
because it also emphasizes an action‐oriented form of living inquiry that 
stems  from continuous  reflection upon action within  the  roles of artist, 
researcher,  and  teacher.    The  value  of  this  collection  resides  in  the 
questions  raised  and  the  discussions  these  researchers  provoke  in  the 
broader  academic  community  as  their  research  generates  different 
perspectives on policies, practices, and experiences. The attributes  they 
share  include  the  commitment  for  aesthetic  and  educational  practice, 
inquiry‐laden  processes,  searching  for  meaning,  and  interpreting  for 
understanding.  Each  attributes  may  be  seen  as  a  springboard  for 
beginning  to  engage  critically  with  the  work  while  also  learning  to 
appreciate  its qualities.   As Van Halen‐Faber and Diamond  (2002)  say, 
arts‐based  educational  research  opens  researchers  to  “imaginative 
experience”  which  then  renders  the  research  with  “explanation  and 
commentary” (p. 252).   
There is an invitation in this collection to continue to open spaces by 
raising  critical  questions  about  arts‐based  educational  research  in  the 
field of education.  The integration of the arts blurs the traditional format 
of  dissertations,  performatively,  textually,  and  visually,  and  can 
productively  disrupt  the  protocols  and  procedures  of  the  academy.  
Based  on  this  collection,  arts‐based  researchers  continue  to  devise 
original ways to render academic research so that researchers may muse 
on  the aesthetics,  consider  the ambiguity, and  reside  in  the divergence 
such dissertations generate as they are dis/located in their understanding 
of what is research.  A review of dissertations in this collection suggests 
the  complexity  of  arts‐based  research  arguably  demands  great 
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attentiveness  to  complexity.    This  growing  body  of  arts‐based 
educational  research  presents  possibilities,  challenges,  and 
interpretations  that  trouble  the  understood  framework  of  qualitative 
research.    Arts‐based  educational  inquiry  requires  a  certain  state  of 





secondary  institutions,  the acceptance of arts‐based educational  research 
by major granting agencies, and the  increasing number of peer‐reviewed 
journals  including research about, or dedicated  to, arts‐based research  in 
the  field of  education.   We may  speculate  that, given  the  availability of 
new  media  technology,  further  shifts  may  occur  in  the  modes  of 
expression available to arts‐based researchers when creating dissertations 
and disseminating research  in  the  future.   As Sullivan  (2005) states, “the 
digital world  is proving  to be an  especially  rich  setting  in which newer 
conceptions of theory and practice in the arts are being explored” (p. 188). 
As  evidenced  in  this  collection,  expressive  strategies  not  only 
reshape  educators’  understanding  of  research  inquiries,  but  their 
perception of what  they define as  research.   Fox  and Geichman  (2001) 
remind  educational  researchers  to  ask  themselves,  “Do  our  graduate 
students  really  extend  beyond  us?   What  is  the  distance  between  our 
students’  work  and  our  own?    How  fast  do  our  graduate  students 
become expert researchers?” (p. 39, 43).  Arts‐based research is a process 
that  takes  time.   Creating a nascent  space  for a  local methodology  like 
a/r/tography to develop requires an academic culture where risk‐taking 
is  encouraged,  nurtured,  and  promoted  through  the  ongoing 
commitment  of  a  core  group,  or  colony,  of  arts‐based  researchers 
(Mullen, 2003).    In our case,  this space was collaboratively created by a 
small  group  of  researchers  and  graduate  students  in  the  Faculty  of 
Education  at  the  University  of  British  Columbia  over  the  course  of  a 
decade.  It is through such processes that arts‐based methodologies may 







an earlier draft of  this article.   We gratefully acknowledge  financial  support of 
this  research  through  the  Hampton  Fund  Research  Grant  Program  of  the 
University of British Columbia.   This review of practice is part of a  larger, two‐
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It is important to note that researchers do not delimit a/r/tography by restricting 
interpretations of identities, or the application of diverse and multiple theoretical 
frameworks to the concepts.  We recognize that a/r/tography is susceptible to 
critique from more traditional perspectives in the academy because of this 
openness, but this flexibility may be viewed as a core strength of a/r/tography, 
allowing a/r/tographers to draw upon the strengths of multiple fields of study.   
 
